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we may not be able to create democracies or constitutions. Liberal freedom may be                           
some way off. But we could do more than we do to stop unmerited suffering and gross                                 
physical cruelty. That I take to be the elemental priority of all human rights activism: to                               
stop torture, beatings, killings, rape, and assault and to improve, as best we can, the                             































when one speaks of liberal human rights theory, one is implying that human rights are to                               
be respected insofar as they are reflections of a certain organization of society. What this                             





















human rights activism is a moral political project and if it displaces, competes with,                           
refuses, or rejects other political projects, including those also aimed at producing                       
justice, then it is not merely a tactic but a particular form of political power carrying a                                 
particular image of justice, and it will behoove us to inspect, evaluate, and judge it as                               
such. […] More precisely, human rights take their shape as a moral [and therefore                           




































































More than a decade ago an experienced UNHCR practitioner and reflective thinker wrote                         
about "the false distinction made between 'humanitarian' and 'political,'" and how                     
UNHCR required "broad…political knowledge and diplomatic experience."62 Or as the                   
present author wrote at that time: "To try to pretend that responding to refugee needs is                               
a humanitarian and therefore non­political task is to limit those trying to help refugees to                             
care and maintenance. This results not in 'durable solutions' but in dependency by                         
refugees on their benefactors. The delicate task is to engage in a political process of                             
influencing governments to make the choices necessary for voluntary repatriation plus                     
some resettlement, without being charged with political interference in the domestic                     
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The struggles of these human rights workers have emerged in the space of tension                           
between transforming political economies and the accompanying changes in moral                   
economies (cf. Shah 2010), and they are similar to what NGO actors confront across the                             
global South. In Colombia, for example, NGO workers have faced similar pressures                       
imposed by international donors whose demands for “professionalization” have resulted                   
in the political co­optation of their social justice projects (Murdock 2008). Such demands                         
have left Mexican NGO workers complaining that they have lost their shared sense of                           














































































































































































































































































































Over the past two years, Jordan has guided the evolution of the response from a mainly                               
refugee response to a resilience­based comprehensive framework that bridges the                   
divide between short­term refugee and longer­term developmental responses. The                 
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Jordan Response Plan 2015 (JRP2015) represented a paradigm shift in this respect […]                         
Projects selected and prioritized within the scope of the JRP2015 have pursued a                         
‘resilience’ approach. That is, they have been broadly designed to enable households,                       
communities, services and institutions to initially ‘cope’, gradually ‘recover’, and                   





Realizing the 2016­2018 JRP is predicated on strengthening international solidarity to                     
pursue a credible transition from emergency, through recovery, to longer term                     
sustainability and resilience. To that end, the government has taken bold steps over the                           
last 12 months to improve aid coordination, increase transparency, and strengthen                     
accountability as a means of increasing overall aid effectiveness. I call upon our                         
partners, including line ministries, UN agencies, the donor community and NGOs to                       
support Jordan as it continues its efforts to forge a new model of response capable of                               
meeting immediate needs while also safeguarding human development and fostering                   
resilience to future shocks (Ibid.,). 
These aforementioned keywords of resilience and sustainability are utilized here to mean a 
comprehensive approach to the different sectors of the Jordanian government: “education, 
energy, health, justice, municipal services, social protection, and water and sanitation” (Ibid., 
10). It emphasizes a rhetoric of fortifying those sectors so as to better address the pressures of 
handling the refugee crisis, such as increasing employment of personnel related to each sector, 
building more facilities, and ultimately adapting existing areas to better integrate the refugees 
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into them. This is indeed a shift in rhetoric from previous series of Jordanian refugee response, 
as those were developed under the pretense that the Syrian conflict would be short­lived and 
that the aid industry would be geared towards a short­term response. However, with the gradual 
realization that Syrian refugees may become a part of Jordanian society for longer than 
expected, Jordanian officials refocused their efforts towards this resilience and capacity building 
framework, and estimate that the JRP 2016­2018 will require US$7,987,632,501 in total for 
complete intervention (Ibid.,).  
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VI. Discussion & Conclusion 
Discussion 
 
The purpose of having one of the first questions of the interview be, “Why did you [the 
refugees] leave the camps?” was to introduce the ideas of dignity, humanity, and the potential 
lack of both in humanitarian aid work, by the participant’s definitions. It is apparent that the 
access to humanitarian services in the camps is significantly better than in urban host 
communities. Therefore, the researcher wanted to ascertain what would compel a refugee to 
forgo access to those services and leave the camps, and had assumed that the answers would 
match up to those same ideas of dignity and agency. However, from the refugee data collected, 
this is not apparent. The primary reason given for leaving the camps was tied to security and 
safety, and not to explicit desires for empowerment, privacy, or the other reasons given by aid 
workers. There is difficulty in drawing generalizations from either population, due to sample size 
limitations; however, given the material culture and the extrapolations from frustrations with 
international aid organizations, it seems fair to view the search for empowerment as perhaps a 
more deep­rooted, less visible motivation to live in urban communities. 
Perhaps the most central finding was the consistency in the definition of dignity across 
populations. While it is difficult to generalize from a small sample size, as will be discussed in 
the study limitations section, there was an overwhelming theme of pride, self­sustainability, 
economic independence, and the idea of equality between Jordanian and Syrian populations. 
This is especially relevant for the humanitarian aid that these populations administer and 
receive; another central theme was the dependence found on cash assistance from UN 
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agencies. The economic dependence on this form of aid is a direct obstacle to the cultivation of 
dignity and, therefore, the sustainability of said aid. In fact, over periods of protracted conflict 
such as the Syrian crisis, this type of aid increases dependence across generational lines. This 
has implications not only for future populations of refugees themselves but also for their country 
of origin. As one aid worker in Karak expressed, caring for the current needs of refugees is half 
of the concern. The rest of the concern is about when the crisis ends and Syria is ready to be 
rebuilt. A question that needs to be addressed is, who will rebuild it? In the context of the 
literature review, and given the historical precedence of Western influence in the region, global 
actors such as the United States will surely attempt to shape the country as they see fit. History 
has proven that this only breeds more instability, civil unrest, and eventual conflict ­ even 
(perhaps especially) when such intervention is guided under the banner of securing liberal 
human rights. Therefore, it is apparent that humanitarian aid should increase its focus on the 
development of refugees as agents of change and not simply recipients of aid, as the current 
structure of aid implies. 
An overwhelming recommendation of how dignity would be secured in refugee 
populations, and how these populations might collectively and individually be empowered, was 
an increase in employment opportunities for Syrian refugees. While all aid workers expressed 
concerns ideally about a correlated increase in competition between Syrians and Jordanians 
who are looking for work, there was unanimous support for economic independence. Implicit in 
these conversations was the notion that support for this economic independence was necessary 
for sustainability. This appears to be true for supporting psychological aid as well; in fact, based 
off of the data, the two notions are significantly related to each other. The psychological health 
of Syrian refugees suffers because they are not able to work, and because their psychological 
health is suffering, they are more susceptible to other symptoms that the humanitarian industry 
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is attempting to provide for; depression, anxiety, familial issues, and of course the provision of 
material needs such as food, shelter, and health care. Thus, lack of employment catalyzes a 
self­perpetuating cycle that sustains a population in need of aid and incapable of providing for 
themselves. Referring to the theoretical discussion in the literature review of Western interest 
and hegemony, this developing of dependency is dangerously resemblant to neocolonial 
regional foreign policy, to the benefit of the international aid community and to the detriment of 
the populations it is supposed to serve.  
Based off of the material culture, the Jordanian response to the refugee crisis seems to 
have internalized this liberal rights rhetoric. This can be seen in the apparent discrepancy of 
conceptions of sustainability. Unlike the official Jordanian conception of sustainability, as 
expressed as a bolstering of existing infrastructure, the conception of sustainability provided by 
aid workers necessitates a deeper shift in paradigm; one that takes the pressure off of the 
Jordanian government and, more importantly, the international aid community to provide for 
basic needs, and instead equips the individual Syrian refugee with the capacity to provide for 
themselves. The cultural tie of pride and employment, or self­sufficiency and economic 
independence, has immense implications for the structuring of humanitarian aid, redefines 
empowerment and resilience as something that cannot be distributed vis a vis an eye scanner. 
Instead, it is something that must be provided for by the host community by way of opportunities 
for the Syrian refugees to regain independence, and supported by the Jordanian government by 
way of policy that allows for the integration of Syrians into the formal economy.  
In fact, it appears that a commitment to sustainability and the empowerment of Syrian 
refugees requires the type of political engagement referred to in the literature review, that is 
inherently lacking in liberal human rights discourse. This commitment requires action on behalf 
of the international aid community; advocacy on behalf of expanding employment opportunities 
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for refugees, pressure on major aid countries to increase their aid to the Jordanian government, 
and, perhaps more importantly, self­reflection on how their aid is contributing to dependency 
dynamics reminiscent of postcolonial development theory. Without embracing this political 
engagement, as Forsythe had suggested, the work of organizations such as the UNHCR will 
only deepen the dependency at the expense of the dignity of the individual.  
It is clear that the majority of refugees and aid workers do not believe that throwing more 
money at the problem will solve it ­ at least not without a rigorous questioning of how that money 
is supporting refugee self­sufficiency. The language of the JRP mirrors that of dominant liberal 
human rights theory in its reliance on preexisting aid infrastructure that itself is an actualization 
of said rhetoric; therefore, while there are material needs that do require more financial support 
from the international community, the aforementioned fears of dependency will only be further 
confirmed if there is not a clearer emphasis on employment and psychosocial support. A clear 
example of this are the refugee camps themselves. Certainly there are immediate needs that an 
influx of international donor aid could remedy ­ buying bigger caravans, installing more 
bathrooms, building additional kitchen space. However, this would not be a sustainable use of 
funding unless it is presumed that the refugees will forever be dependent on humanitarian aid 
and will remain in the camps for the rest of their lives. As the interviews have suggested, a more 
sustainable use of funding would be to expand psychosocial support systems and to 
simultaneously increase efforts for refugee integration into the formal economy.   
 
Conclusion 
The approach of this research was heavily informed by the literature review, which 
allowed for a more comprehensive, human­centered conception of Syrian refugee needs. A 
crucial component of this approach was the intentional avoidance of imposing potential biases 
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of the researcher; instead of providing definitions and conceptions of dignity and sustainability, 
the researcher sought to ascertain culturally informed definitions provided by the target 
populations. In doing so, the researcher was able to evaluate the claimed goals of the Jordanian 
Response Plan – namely, the adaptation of existing aid structures and government sectors 
(education, health) to the long­term needs of Syrian refugees – in terms of its sustainability. The 
researcher found that, based off of the answers provided by both aid workers and refugees 
themselves, there is a paradigmatic obstacle of the JRP as it fails to provide opportunities for 
economic independence and enhanced psychosocial support. In fact, the data suggests that the 
JRP’s current strategy of funneling international donor funding into the existing infrastructure 
might further erode the dignity of refugees by fortifying dependency relationships and deepening 
the conception of refugees as solely recipients of aid. Instead, it appears that a sustainable 
governmental approach to responding to the needs of Syrian refugees requires a strong 
emphasis on employment opportunities and long­term psychosocial support – and more 
theoretically, a reconceptualization of refugees as not helpless victims in need of protection (as 
liberal human rights theory conceptualizes them) and instead as agents of change and 
livelihood. The detailing of this emphasis, and how it is designed or implemented, is outside the 
scope of this research; however, it is highly recommended that there be further research 
conducted with a similar methodology to this study in order to guide such design and 
implementation.  
Broadening the implications of this research to the international aid industry, the high 
levels of dependency reported by both refugees and aid workers should be investigated in the 
broader political context that this industry operates in. There are concerns that, in consideration 
of the history of Western intervention in the region, this industry is part of a larger political 
project of cultural imperialism and neocolonialism. Regardless, and contrary to official rhetoric of 
 Perceptions of Dignity in Humanitarian Aid; A Postcolonial Critique of Syrian Refugee Response, Burne 42 
organizations such as the UNHCR, this industry certainly does not operate outside of that 
political realm of global power dynamics. A more sensitive historical analysis might shed more 
light on the specifics of how humanitarian aid fortifies these power dynamics of Western 
hegemony and institutionalized dependency in postcolonial states; however, this research 
significantly suggests that such a relationship exists, for the benefit of the former and the 
detriment of the latter.  
Indeed, it appears that this Western hegemony is predicated on the so­called 
underdevelopment of postcolonial states, so as to fortify the historical dependency dynamic. In 
this context, it is relatively easy to argue how the Western domination of discourse, whether it 
be human rights, humanitarian aid, or development, and its iteration in the international 
humanitarian regime, supports centuries­old legacies of colonialism. The aforementioned 
reconceptualization of the refugee, and the subsequent empowerment thereof, therefore has 
crucial implications beyond the individual; it becomes a conversation about the empowerment of 
a people that have been systematically subjugated, and the attempted reclamation of 
independence culturally, economically, and, most importantly, politically, from the West. As one 
aid worker argued, these refugees will someday return to their country, and they should be the 
ones rebuilding it for their own interest – not by the global hegemon, for the interest of the global 
hegemon. Humanitarian aid should then be structured to support these long­term interests, 
which requires a radical critique of the human rights industry that this research hoped to 
contribute to. 
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VII. Study Limitations and Recommendations 
As mentioned throughout the findings, the major limitation of this research is time 
constraints. There was only a month to perform a literature review, collect data, and conduct 
analysis; therefore, the potential for a diverse and extensive sample size was severely hindered. 
The result of this was a reliance on convenience sampling from the same aid organization, and 
similar networks of Syrian refugee families. Further research would prioritize perspectives from 
a wider array of aid organizations that extended inter­sectorally, such as education and health 
care, and would include perspectives of international aid workers. These limitations make it 
difficult to generalize conclusions, which should a stronger focus for future studies. 
Another consequence of the time constraint was a lack of appropriate time to revise 
interview questions. The nature of this research is that the vocabulary for interviews is 
developed after a few have been conducted; the researcher made a serious effort to disregard 
their own bias and instead rely on the conceptions of the participants. Therefore, some 
questions were not devised until the proper terms, definitions, concepts, and rhetoric was 
developed first. This came at the expense of a portion of the sample size, resulting in a smaller 
data pool altogether. Future research would ideally have more time to adapt the questions 
without taxing too much from the sample size. Additionally, future research would ideally have 
more starting resources and studies to model itself off of, such as this one, and will not have to 
devote such a significant amount of time and effort to establishing the theoretical approach to 
the research. 
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Future studies would also be advised to establish a stronger historical and political 
context to the humanitarian work in question, which would strengthen the deeper investigations 
into global power dynamics and the potential for such aid to play a role in conflict resolution. 
Unfortunately, this research did not have the space or time to conduct such a literature review, 
and instead decided to prioritize a theoretical instead of historical framework. More effective 
research will utilize a combination of both. The lack of an in­depth historical analysis of the 
UNHCR and its international impacts decreases the compelling nature of some of this 
research’s conclusions and speculations about colonial and imperial power dynamics. This 
analysis would ideally be a comparative approach and investigation into other postcolonial 
contexts of the globe, such as in Latin America, Africa, or Asia, to see if there are cross­cultural 
themes of dependency and dominance. 
Finally, the time and space devoted to establishing a cohesive theoretical background 
might have resulted in an overall convoluted or otherwise unclear structuring of the project and 
its scope. If this research is deemed legitimate and helpful, future studies inspired by it will not 
have to devote such time to the theoretical and therefore will have a clearer focus and more 
concise presentation. This will help be at the benefit of the conclusions and possible the data 
itself, as the scope of the project will be much more streamlined and narrowed for more 
particular investigations. This study attempted to connect theory and application with as much 
brevity as possible, but it is acknowledged that the large scope of the project impacts the 
presentation. 
 
 
 
   
 Perceptions of Dignity in Humanitarian Aid; A Postcolonial Critique of Syrian Refugee Response, Burne 45 
 
VIII. Bibliography  
Allen, L. (2013). The Rise and Fall of Human Rights: Cynicism and Politics in Occupied 
Palestine. Stanford, CA: Stanford University Press. 
 
 
Betts, A., Loescher, G., & Milner, J. (2008). UNHCR: The Politics and Practice of Refugee 
Protection. Routledge Global Institutions Series, 2nd ser., 10­23. Retrieved from 
http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781136509087_sample_525748.pdf 
 
Brown, W. (2004). ‘‘The Most We Can Hope For . . .’’: Human Rights and the Politics of 
Fatalism. The South Atlantic Quarterly, 451­463. Retrieved from 
http://muse.jhu.edu/article/169139 
 
Clark, T. (2010). Human Rights and Radical Social Change: Liberalism, Marxism and 
Progressive Populism in Venezuela. Student Pulse, 2(3), 1­6. Retrieved from 
http://www.studentpulse.com/articles/218/human­rights­and­radical­social­change­liberalism­ma
rxism­and­progressive­populism­in­venezuela 
 
Forsythe, David (2001). UNHCR's mandate: the politics of being non­political. UNHCR: New 
Issues in Refugee Research. Retrieved from ​http://www.unhcr.org/3ae6a0d08.pdf 
 
Ignatieff, M. (2001). Human Rights as Politics and Idolatry. Foreign Affairs, 80(6), 149­173. 
doi:10.2307/20050344 
 
 Perceptions of Dignity in Humanitarian Aid; A Postcolonial Critique of Syrian Refugee Response, Burne 46 
Jordanian Response Plan 2016­2018. (n.d.). Retrieved from 
http://static1.squarespace.com/static/522c2552e4b0d3c39ccd1e00/t/56b9abe107eaa0afdcb35f
02/1455008783181/JRP+2016­2018+Full+160209.pdf 
 
Public Opinion on Global Issues: Chapter 8: World Opinion on Human Rights. (2009). Council 
on Foreign Relations, 1­7. Retrieved from 
http://www.worldpublicopinion.org/pipa/articles/btjusticehuman_rightsra/701.php 
 
Schiller, H. (n.d.). Cultural Imperialism. Retrieved from 
http://iml.jou.ufl.edu/projects/Spring01/Poux/Cultural Imperialism.html 
 
Sen, A. (1999). Development as freedom. New York: Knopf. 
 
Tomilson, J (2001). ​Cultural Imperialism: A Critical Introduction​. London: A&C Black. 
 
United Nations General Assembly (1950). Statute of the Office of the High Commissioner for 
Refugees. Retrieved from ​http://www.unhcr.org/3b66c39e1.html 
 
The Universal Declaration of Human Rights | United Nations. (n.d.). Retrieved from 
http://www.un.org/en/universal­declaration­human­rights/index.html 
   
 
 
